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ТАРЖИМАДА ЛИНГВИСТИК ВА КУЛЬТУРОЛОГИК ЁНДАШУВЛАР
УЙҒУНЛИГИ ҲАҚИДА
Досбаева Наргиза Турғунпўлатовна
Наманган муҳандислик-қурилиш институти
филология фанлари номзоди, доцент
Аннотация: Мақолада таржимашуносликда нисбатан янги ёндашув ҳисобланган
лингвомаданий ёндашувнинг таржима адекватлигидаги аҳамияти илмий асослаб
берилган. Лингвистик ва культурологик ёндашувларга нисбатан етакчи олимларнинг
қарашларини таҳлил қилган ҳолда муаллиф фикри баён қилинган.
Калит сўзлар: антропоцентрик
парадигма, глобаллашув, концепция,
экстралингвистик, фон билим, маданиятлар диалоги, хос сўзлар, мулоқот.
О СОГЛАСОВАННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО И
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДОВ В ПЕРЕВОДЕ.
Досбаева Наргиза Тургунпулатовна
Наманганский инженерно-строительный институт
Кандидат филологических наук, доцент
Аннотация: В статье научно обоснованно значение относительно нового подхода
в переводоведении - лингвокультурологического подхода в адекватности перевода. Были
проанализированны мнения ведущих ученных по лингвистическому и культурологическому подходов и изложенно авторское мнение.
Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, глобализация, концепция,
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Dosbaeva Nargiza Turgunpulatovna
Namangan engineering-construction institute, PhD, dotsent
Abstract: The significance of relatively new approach in translation theory –
linguocultural approach in adequacy of translation is justified scientifically in this paper. The
opinions of leading scientists on linguistic and cultural approaches were analyzed and the
author`s opinion was also stated in it.
Key words: anthropocentric paradigm, globalization, conception, extralinguistic,
background knowledge, dialogue of the cultures, unique words, communication.
Таржиманинг барча турлари тиллараро, ва ўз навбатида, маданиятлараро
мулоқотни амалга оширишга қаратилган экан, иккинчисининг масалалари
таржима назариясида ҳам тадқиқ қилинади. Бироқ бунда, доимо амалий мақсад:
мулоқотни имкон борича, маъно ва стилистик жиҳатдан йўқотишларсиз ҳамда
экстралингвис-тик
шароит,
аниқ
мулоқот
вазияти,
ва
мулоқот
иштирокчиларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалга
ошириш назарда тутилади. Таржима воситасида лисоний, ёки лингвоэтник тўсиқ
145

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 1-сон

бартараф этилиб, маданиятлараро мулоқот содир бўлади. В.Н.Комиссаровнинг
фикрича, тил эгаларининг маданияти билан чамбарчас боғлиқ ҳолда шаклланган
тил хусусиятлари таржима назарияси учун ўта аҳамиятлидир, сабаби айнан шу
хусусиятлар “тил тузилмасининг турли сатҳларида, вербал мулоқот шартларида
ҳамда тилдан ташқаридаги борлиқни тасвирлаш усулларида намоён бўлиши
мумкин” [1].
Шубҳасиз, таржима исталган халқнинг тил ва маданияти билан чамбарчас
боғлиқ ҳолатда амалга оширилади. Бироқ, ҳанузгача таржимада лингвистик ёки
культурологик
аспектларнинг
устуворлик
қилиши
ҳақидаги
масала
мунозараларга сабаб бўлмоқда. Таржима кўп минг йилликлар давомида алоқа
воситаси сифатида хизмат қилса-да, таржима тўғрисидаги фан нисбатан ёш
ҳисобланади ҳамда у, энг аввало, лингвистик йўналишда тадқиқ қилинган.
Таржиманинг лингвистик асосларини хорижда Т. Сейвори, Ж. Р. Ферс, Ж.
Кэтфорд, М.А.К. Хэллидей, Ю. Найда, П. Ньюмарк, Л. Венутилар, Россияда
Н.Чуковский, А.В. Федоров, Я.И. Рецкер, Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, А.Д.
Швейцер, В.Г. Гак, Р.К. Миньяр-Белоручев, В.С. Виноградов, Н.К. Гарбовский
сингари олимлар ишлаб чиқишган. Таржима-нинг лингвистик назарияси нуқтаи
назаридан таржима жараёни лингвистик ходиса “тиллараро алоқа воситаси ва
лисоний воситачиликнинг бир тури” сифатида қабул қилинади [1]. Таржиманинг
бўлиши ёки бўлмаслиги, турли тил сатҳларида таржима, таржима моделлари,
таржимон қўллайдиган трансформациялар, матнлар адекватлилиги ва
эквивалентлилиги масалалари биринчи ўринга чиқарилади.
Глобализация жараёнининг тезлашуви ва турли этномаданий ҳамжамиятларнинг биргаликда ҳаёт кечириш шарт-шароитларининг ўзгариши оқибатида
тадқиқот
марказига
турли
маданиятларнинг
ўзаро
таъсирланиши,
маданиятлараро тўқнашувлар, тўсиқлар ва тафовутларни енгиб ўтиш, турли олам
манзаралари ва концептуал олам манзараларининг ўзаро нисбати билан боғлиқ
масалалар кўча бошлади. Замонлар ўтиб, маданиятлараро мулоқот, контрастив ва
когнитив лингвистика ҳамда лингвомаданиятшунослик сингари фанлар пайдо
бўлиб, ушбу даврда таржима назариясида таржиманинг маданий аспектларига
нисбатан қизиқиш кучая бошлади. Таржиманинг лингвистик назариясидаги
“матний центрик” дея шартли номланган йўналиш ўрнига таржимон шахси,
этнопсихолин-гистик ва маданий омилларга қизиқиш ортганини англатувчи
“антропоцентрик парадигма” вужудга келди. Ғарбда “культурологик таржима
қилиб бўлмаслик” (cultural untranslatability) илк бор Ж. Кэтфорд томонидан
тилга олинган, лекин таржима фанининг культурологик йўналиши асосан 90йилларда ажратиб кўрсатилди ҳамда С.Басснетт ва А.Лифивер сингари
таржимашунослар фанга “маданий бурилиш” атамасини киритишга муваффақ
бўлишди. Басснеттнинг бу борада қуйидаги фикрлари эътиборга моликдир:
“translation is not just the transfer of texts from one language into another; it is now
rightly seen as a process of negotiation between texts and between cultures
(таржима нафақат матнларни бир тилдан иккинчи тилга ўтказиб бериш, балки
матнлар ва маданиятлар ўртасидаги музокара жараёни ҳамдир)” [3]. Олиманинг
таъкидлашича, “маданият томон бурилиш” И.Ивен-Зохар, Г.Тури, Ж.Холмс
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тадқиқотлари, Х.Фермеер ва К.Райслар-нинг “скопос назарияси”, шунингдек, М.
Бейкер томонидан ишлаб чиқилган корпус тилшунослик принципларига
асосланади. С.Басснетт ва А.Лифиверлардан ташқари ушбу йўналишнинг асосий
вакиллари сифатида М.Кронин, Э.Гентцлер, Л.Хардвик, Т.Херманс, Д.Робинсон,
Л.Венути ва бошқалар тан олинган. Бундан ташқари, бир қатор рус олимлари ҳам
таржиманинг культурологик аспектларига алоҳида эътибор бериб ўтишган.
Таржимашуносликда доимо нутқдаги вазият ва маълум шарт-шароит ҳисобга
олинади, сабаби таржимон бир вақтнинг ўзида икки миллий концептосфера
ичида турган бўлади. Юқоридаги фикрни нақадар асосли эканлигини
В.Н.Комиссаров таъкидида ҳам кузатишимиз мумкин: “таржима шундай
жараёнки, унда турли маданиятлар, турфа хил шахслар, турлича фикрлаш
даражалари, фарқли адабиётлар, фарқли босқичда турган ривожланиш, хилмахил анъана ва кўрсатмалар тўқнаш келади” [1].
Илмий парадигмаларнинг антропоцентризм томон кўчиши таржима
фанида культурологик йўналишнинг янада ривожланишини йўл очиб беради.
Янги оқим йўналиши тарафдорлари таржимага бўлган анънавий қарашлардан
қочиб, таржимани лингвистик трансформациялар жараёни сифатида эмас, бир
тилдан иккинчи тилга, бир маданиятдан иккинчи маданиятга маъноларни олиб
ўтиш тизими сифатида қабул қилишга ундашди. Таржиманинг культурологик
концеп-цияси нуқтаи назаридан таржима жараёни ўзида когнитив-семантик ва
реал-маданий сатҳларни бирлаштирувчи культурологик ходиса сифатида кўриб
чиқила-ди. Шунга мувофиқ, таржима масалалари ҳам когнитив-семантик ва
культурологик аспектларда кўриб чиқилиши мумкин. Культурологик концепция
доирасидаги таржимага маданиятлараро алоқанинг алоҳида шакли сифатида
қаралади ва маданиятлараро мулоқот фани билан чамбарчас боғланади.
Умуман олганда, таржиманинг лингвистик назарияси диққат марказига
бевосита таржима жараёнида вужудга келадиган лисоний муаммолар ёки
тўсиқларни қўйса, таржимага нисбатан культурологик ёндашув таржима
муаммоларини маданиятлараро мулоқот ҳолатида, маданий тўсиқларни ҳисобга
олган ҳолда ҳал қилишга харакат қилади. Ушбу вазиятда қатор тадқиқотчилар
таржима қилиб бўлмасликнинг икки тури ҳақида гапиришади: икки тилдан
бирининг ўзига хосликлари туфайли юзага чиқадиган лингвистик тур ҳамда
маданий ўзига хосликлар туфайли келиб чиқадиган экстралингвистик тур. Шуни
ҳам айтиб ўтиш лозимки, таржимага бўлган культурологик ёндашув тарафдорларини маданиятга ҳаддан зиёд катта рол ажратишларида айблашади. Балки
бунга тил ва маданият сингари мураккаб ва кўп ўлчовли тушунчаларни турлича
тушуниш сабабдир. Таржиманинг лингвистик назарияси нуқтаи назаридан
маданият тилга нисбатан иккиламчидир, культурология позициясидан
қаралганда эса, тил маданият элементи сифатида тушунилади. Илмий
парадигмаларнинг алмашиши ва глобал мулоқотдаги сезиларли ўзгаришлар
таржимашуносликда янги йўналишлар-нинг вужудга келишига туртки бўлмоқда.
Ҳозирги вақтда маданиятлараро мулоқот-да “маданиятлар диалоги” ёки
“маданиятлар тўқнашуви” сингари тушунчалардан қарама-қарши оппозиция
кўринишида икки миллий шуурлар коллизияси сифатида маданиятлараро
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диалог жараёнида фойдаланилмоқда. Маданий тўсиқни лисоний тўсиқдан
хавфлироқ дейишади: “у ҳудди ўта шаффоф ойнадан қилинганга ўхшайди ва
ушбу кўринмас тўсиққа пешонангни уриб олмагунингча уни сезмайсан” [2].
Ушбу контекстда таржимонга алоҳида роль ажратилган бўлиб, унинг вазифаси
таржимани қабул қилувчилар учун “бегона” бўлган нарсани “ўзиникидек”
қилишдан иборат. Албатта, бунда таржимондан икки маданиятни тушунадиган
даражада фикрлаш доирасига эга бўлиш талаб қилинади ва у боғловчи халқа
сифа-тида интерактив харакатни амалга ошириб, икки маданиятдаги
нотекисликларни текислаб кетиши даркор. Масалан, С Басснетт таржимани
маданиятлараро ўзаро таъсирни тадқиқ этиш учун мўлжалланган бекаму-кўст
лабароторияга қиёслайди: “translation offers an ideal “laboratory situation” for
the study of cultural interaction”[3].
Таржиманинг
муваффақиятли
чиқиши
учун
кенг
кўламли
экстралингвистик билимларга асосланган ҳолда икки маданиятни англаб етмоқ
зарур. Экстралинг-вистик ёки фон билимларнинг таржима учун муҳимлиги
ҳақида кўплаб тилшунос ва таржимашунослар Э.Сепир, Е.М.Верещагин,
В.Г.Костомаров,
В.С.Виноградов,
А.Н.Крюков ва бошқалар ёзишган.
В.С.Виноградов таржиманинг лексик муаммола-рига нисбатан “фон ахборот”
терминини ишлатишни маъқул кўради ва бу атамани “фақатгина маълум
миллатга хос бўлган ва унинг вакиллари орқали ўзлаштирилиб, ушбу миллий
ҳамжамиятнинг тилида ҳам акс этган ижтимоий-маданий маълумот” дея
тавсифлайди. Фон билимларни инкор қилиб бўлмаслик ҳақида аллақачон А.Мейе
гапириб ўтган. Унинг таъкидлашича: “маълум тилда гапирувчи халқнинг шартшароити ҳақида тасаввурга эга бўлмай туриб, бу тилни тушуниб бўлмайди” [4].
В.С.Виноградовнинг фикрича, фон билимлар таркибига энг аввало тарих ва
давлат тузилмасининг махсус фактлари, миллий ҳамжамият моддий
маданиятининг предметлари, жўғрофий муҳитининг ўзига хос жиҳатлари
сингари таржима назариясида реалиялар деб аталувчи тушунчалар киради.
Тилдаги кўплаб сўзлар маълум коннотацияларга ёки стилистик,
эмоционал, маъно товланишларига эга бўлиб, уларда ўша лингвомаданий
жамиятнинг ўзига хос бўлган маданияти акс этган бўлади. Тиллараро ва
маданиятлараро мулоқотнинг боғловчи халқаси сифатида таржимага нисбатан
кенг кўламли фанлараро ёндашув талаб қилиниши табиий ва биз таржимага,
хусусан бадиий таржимага нисбатан лингвомаданий ёндашув тарафдоримиз.
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